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УДК 39.54.
АГРАР СЕКТОРДА ДРОНЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ
ИСТИҚБОЛЛАРИ
И.ф.н. Баходир Абдуллаев, магистр Азимжонов Улуғбек Абдумалик ўғли.
ulugbekazimjonov94@gmail.com Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот
технологиялари университети Ф.Ф
Аннотация: Кучли рақобат шароитида аграр соҳага дронларидан фойдаланиш ва
ташкилий бошқаришнинг янги, самарали усулларини тадбиқ этиш муҳим ҳисобланади.
Фермер хўжаликлари фаолиятига инновация технолгияларини жорий қилиш долзарб
масала бўлиб, мақолада дронларнинг бу соҳага қўллашнинг самарали ва истиқболли
йўналишлари таклиф қилинган. Қишлоқ хўжалик махсулотларига кимёвий ишлов
беришда дронлардан фойдаланишнинг жаҳон тажрибаси таҳлил қилинган ҳамда хулосалар
берилган.
Калит сўзлар: менежмент, аграр соҳа, тизимли таҳлил, робот тизимлари,
учувчисиз учиш қурилмаси (дронлар), дастурлаш.
ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДРОНОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
К.э.н. Баходир Абдуллаев, магистр Азимжонов Улуғбек Абдумалик угли,
Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий
имени Мухаммеда аль-Хорезми, ulugbekazimjonov94@gmail.com
Аннотация: В условиях сильной конкуренции важно использовать беспилотники в
аграрном секторе и внедрять новые эффективные методы организационного управления.
Внедрение инновационных технологий в деятельность фермерских хозяйств является
актуальной проблемой, и в статье предлагается эффективный и перспективный способ
применения беспилотников в этой области. Проанализирован мировой опыт
использования беспилотников для химической переработки сельскохозяйственной
продукции и сделаны выводы.
Ключевые
слова:
управление,
аграрная
сфера,
системный
анализ,
робототехнические
системы,
беспилотные
летательные
аппараты
(дроны),
программирование.
PROSPECTS FOR ORGANIZATION OF DRONS IN AGRICULTURE
C.e.s. Bakhodir Abdullaev, master Azimjonov Ulugbek Abdumalik ugli,
Ferghana branch of the Tashkent University of Information Technology named after
Mohammed al-Khwarizmi, ulugbekazimjonov94@gmail.com
Abstract: In conditions of intense competition, it is important to use drones in the agrarian
sector and to introduce new, effective methods of organizational management. The introduction of
innovative technologies in the activities of farms is an urgent issue, and the article proposes an
effective and promising way of applying drones to this area. World experience of using drones for
chemical processing of agricultural products is analyzed and conclusions are given.
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Аграр соҳада дронлардан фойдаланиш энг истиқболли йўналишлардан
биридир. Учувчисиз бошқариладиган қурилма(дрон) аграр соҳада ишлаб чиқариш
босқичларини режалаштириш, кузатиш, шунингдек, ўсимликларга кимёвий ишлов
бериш учун самарали фойдаланиш мумкин. Бундай ҳолда, дронларни жорий
этишнинг асосий мезони иқтисодий самарага йўналтирилади.
Дронлар энг зарур ҳолларда керакли ва самарали маълумотларни олишга,
бундан ташқари, узоқ вақт давомида тўпланган маълумотлар динамикасидаги
жараёнларни таҳлил қилишга имкон беради.
Аграр соҳада дронлардан фойдаланиш асосий тенденциялари қуйидагилар:
 тўпланган маълумотларни жамлайдиган ва қайта ишлайдиган, аниқ фермерлик
манфаати учун дастурий таъминот яратадиган IT-компанияларнинг хизматларига
талаб ортиб бормоқда;
 аграр соҳада дронларни жорий этишга тўсқинлик қилувчи, тартибга солувчи
юридик ва иқтисодий тўсиқлар камаймоқда.
Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги соҳасида ҳозирги тенденция
нафақат дрон сотиб олиш ёки уларни ишлаб чиқаришни, балки улардан самарали
фойдаланиш учун ташкилий-иқтисодий тизимни шакиллантиришдан иборатдир.
Дронларнинг масофадан бошқарилишидан робот тизимларига ўтиши яна
бир янги тенденция бўлиб, унда дронлар батареяларни автоматик тарзда заряд
қилади, режалаштирилган маршрутларда учиб кетади, белгиланган ҳудуд атрофида
парвоз қилади ва автоматик режимда суратга олади, тўхтаб туриш жойига қайтади
ва автоматлаштирилган ишлов бериш тизимига маълумот ташлайди.
Қишлоқ ҳўжалигида дронлардан фойдаланиш афзалликлари қуйидагилар:

дронлар пестицидлар ва гербицидлардан тўғри фойдаланиш учун етарли
бўлган маълумотларини тўплаш имкониятига эга. Бу фермерларга кимёвий
моддаларни тежамкор ишлатишга, шунингдек, атроф-муҳитни ҳимоя қилишга
имкон беради;
 дронлар ҳар бир объектнинг аниқ координаталари билан картографик базани
яратишга имкон беради, бу эса ҳар бир пикселга бир неча сантиметргача бўлган
объектларни визуал таҳлил қилиш имконини беради. Бунинг асосида вектор
қатламларини қўллаш мумкин бўлади. Ушбу асос бизга аниқ майдон, масофа,
ресурсларга бўлган талабларни ва бошқа жараёнларни ҳисоблаш имконини беради.
Шудгор қилинадиган ерлар, пичанзорлар, яйловлар, боғлар ва экинларнинг
объектив майдонини аниқлаш қулайлашади;
 аэрофотосуратлар натижалари бизга майдонларни кадастр регистрига қўйишга
имкон беради;
 дрондан олинган фотография сунъий йўлдош тасвиридан кўра батафсилроқ.
Парвоз баландлиги ердан 100 дан 600 метргача бўлганлиги туфайли тасвир
равшанлиги юқори даражада бўлиши мумкин;
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 ҳатто парвоз пайтида расмларни олиш ва агар мижоз талаб қилса, парвозни
реал вақтда ўзгартириш имконияти бор;
 дроннинг самарадорлиги минтақавий тадқиқотлар учун соатига 30 кв.км гача ва
чизиқли объектлар учун соатига 35 км гача етади;
 тадқиқот харажатлари ва вақт сарфи бошқа барча турлар: ерни тадқиқ қилиш,
бошқариладиган дронлар ёрдамида сунъий йўлдош фотосуратларига нисбатан
сезиларли даражада тежалади.
Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган роботларни яратиш ва амалиётга қўллаш
янги соҳалардан бири бўлиб, бу йўналишни ривожланишни секинлаштирадиган
қатор қийинчиликлар мавжуд:
• роботлар учун қишлоқ хўжалиги ишчи муҳитнинг хилма-хиллиги;
• мақсадларни аниқлаш ва таснифлаш муаммоси;
• навигация технологиялари етарли даражада ривожланмагани;
• малакали мутахассислар етишмаслиги;
• қишлоқ хўжалиги жараёнларининг хусусиятлари билан боғлиқ бўлган
қийинчиликлар;
• консерватив фикрловчи бюрократлар, бошлиқлар ва фермер хўжаликларининг
янги тизимларни жорий этишга қаршилиги.
Дронни танлашнинг таҳминий формуласи қуйидагича:
(1)
Бу ерда: L- парвоз масофаси, v- дроннинг ўртача тезлиги, t- парвоз вақти.
Ҳозирги кунда дунёнинг ривожланган мамалакатларида дронлардан қишлоқ
ҳўжалигининг деярли барча соҳаларида қўллаш амалиёти йўлга қўйилмоқда.
Далаларда кимёвий моддаларни пуркаш учун учувчи дронлардан фойдаланиш
тобора кучайиб бормоқда.
 Markets and markets тадқиқотчилари аграр соҳадаги дронлар бозорининг ўсиш
потенциалини 2022 йилгача йилига ўртача 30% га баҳоламоқда;
 IDTechEx таҳлилчилари аграр соҳани 2026 йилда 460 миллион долларга
етказадиган дронларнинг асосий бозорига айланишини тахмин қилишмоқда[1].
Масофадан бошқариладиган учувчисиз вертолётлар 1990-йилларнинг
бошларидан бери Япониядаги гуруч далаларини чанглатмоқда. Бу мамлакат 2016
йилдан бошлаб ушбу технология соҳада етакчилик қилиб келди. Шунга қарамай,
ушбу бозорда янги ривожланиш кутилмоқда, чунки технология ривожланмоқда,
шунингдек, юқори даражадаги автономияга эга бўлган пуркаш билан ишлов
берадиган кичик ва арзон дронлар бозори пайдо бўлди.
Аграр соҳада дронлардан фойдаланишнинг ривожланиши чангланиш
муаммоларини ҳал қилиш билан чекланмайди. Дронлар фермер хўжаликларини
батафсил харитада аниқлаш учун ҳам фойдаланилади, бу эса фермерларга ҳар бир
ферма зонасига тегишли маълумотлар асосида бошқарув қарорларини қабул
қилиш имконини беради. Енгил ва арзон дронлар ихчам мултиспектрал сенсорлар
147

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 1-сон

билан жиҳозланиши мумкин, улар экинларнинг соғлиғини, қуруқлик даражасини,
азот танқислигини ва бошқаларни тавсифловчи асосий кўрсаткичларни ўлчайдилар.
Млрд.дол.

1-расм. Жаҳон бозорида агророботлар ва дронлар сотишдан кўрилган даромадлар
ва башорат динамикаси.
Манба: https://www.google.com/IP Pragmatics; Tractica; Statista estimates, 2019.
Тез орада ушбу сегментнинг ривожланиши кетма-кет бир неча йил давомида
ўсиши кутилмоқда(1-расм). Бунинг сабаби аграр соҳада УУҚни жорий этишдаги
тартибга солувчи тўсиқлар камайгани ва деҳқончиликнинг аниқ экотизими деярли
бирлаштирилгани, яъни фермерлар тўпланган миқдордаги маълумотларни таҳлил
қилиш асосида қарор қабул қилишлари мумкин. Бу каби дронлар тобора кўпроқ
товарга айланмоқда ва қиймат тобора маълумотларни йиғиш ва аналитик ишлов
берувчилар томон йўналмоқда.
Хитойда қишлоқ хўжалигида дронлар фаол ва самарали иштирок этадилар.
Улардан бири Шеньжонда жойлашган DJI компанияси бўлиб унинг DJI Agras MG-1
дронларини жаҳон бозорида муваффақиятли сотмоқда(2-расм). Унинг баъзи техник
характеристикалари қуйидагича:
Умумий оғирлиги(батарейкасиз) - 8кг.
Стандарт тортиш вазни - 22.5 кг.
Максимал тезлиги - 8м/с.
Тавсия этилган иш ҳарорати - 0-40 градус.
Ўлчами - 1471х1471х482 мм.
Учиш вақти - 24 мин.
Таҳмний нархи - 10500 АҚШ дол[5].
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2-расм. Agras MG-1 дронининг умумий кўриниши.
Манба: https://www.e-katalog.ru/DJI-AGRAS-MG-1.htm
Аграр соҳада учувчисиз учиш қурилмалар(дронлар)дан фойдаланиш
самарадорлиги бўйича олинган маълумотлар таҳлил қилиниб, қуйидаги хулосалар
олинди:
қишлоқ ҳўжалиги соҳасида дала экин майдонларига кимёвий моддаларни дронлар
ёрдамида пуркаш орқали юқори самарадорликка эришилади;
автоматик равишда зарядланадиган УУҚ ёрдамида автоном дала тадқиқоти
тизимлари пайдо бўлади;
пахта ва буғдой экилган майдонларда ер усти техникаларидан фойдаланишда содир
бўладиган ер қатламининг зичлашиши ва хосил нобудгарчилиги камаяди;
янги юқори малакали ишчи ўринлари яратилади;
хосилнинг тан нарҳи пасаяди;
юқори самарадоликка эришилади.
Бу каби қурилмаларни қишлоқ ҳўжалиги амалиётида қўллаш учун
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 322-сонли қарорининг 1қисмига асосан ташкил этилган «Геоинновацион марказ»дан фойдаланиш мумкин.
Ушбу марказга учувчисиз учиш аппаратларини сотиш ва ижарага бериш ваколати
берилган. Умумий тарзда узоқ муддатли шартнома тузилади ва ҳар бир парвоз
олдидан буюртма берилади[4].
Фермер, деҳқон хўжаликлари раҳбарлари ва томорқа ер эгаларининг
робототехнка ва дронлардан фойдаланиш бўйича малакасини ошириш ва қайта
тайёрлаш юзасидан қишлоқ хўжалигига ихтисослашган олий ва ўрта махсус таълим
муассасалари қошида ўқув курсларини ташкил этишни амалга ошириш. Ушбу
муассасаларда замонавий агротехнологияларни қўллаш бўйича тажриба ер
участкаларини ажратиш лозим.
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Интернет тармоғи, хусусан, ижтимоий тармоқларда қишлоқ хўжалиги
соҳасида аҳолининг билим ва кўникмаларини ошириш, экин майдонларидан
самарали фойдаланиш, деҳқончилик маданиятини юксалтириш ва соҳада
инновацион технологияларни қўллашга қаратилган илмий материаллар, мобил
иловалар ва роликлар жойлаштириш ҳам самарадоликни оширади.
Бизнинг таклифимиз дронлар тўғрисидаги қонунларни аграр соҳага қўлаш
имкониятларини кенгайтиришдир. Аграр соҳада дронлардан фойдаланишнинг
кластер тизимини яратиш, яъни уч кишидан иборат гуруҳни ташкил қилиш
мақсадга мувофиқ бўлиб, вазифалари:
-УУҚни учиш хавфсизлигини таъминловчи жавобгар шахс;
-УУҚни бошқарувчи оператор;
-қишлоқ хўжалиги мутахассиси.
Бу гуруҳ бизнинг ҳисоблашимизга кўра 1 соатда 6-8 гектар майдонга ишлов
бериши мумкин. Бир иш кунида 48-64 гектар майдонга ишлов беришини инобатга
оладиган бўлсак, ҳар бир туманларда 8-10 та шундай гуруҳлар фаолият олиб бориш
имконияти яратилади.
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